**KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 11**

**11-15/11/2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ** | | - Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  (Chỉ số 15)  - Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của bé. | | | | | |
| **Thể dục** | | - Hô hấp: Thổi nơ  + Tay: Đưa 2 tay đưa ra trước, gập trước ngực  + Chân: Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao  + Bụng: đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân.  + Bật: Bật tách khép chân.  - Hồi tĩnh: Đi vòng tròn thả lỏng hít thở nhẹ nhàng. | | | | | |
| **Giờ học** | | **Hoạt động 1:**  **Tạo hình:** Ngôi nhà | | **Hoạt động 1:**  **Nhận biết chữ â, l** | **Hoạt động 2:**  **Làm quen văn học:** Kể chuyện: “Cái đuôi của sóc nâu” (T2) | **Hoạt động 1:**  **LQVT :** gộp trong phạm vi 8 | **Hoạt động 1:**  **Vận động theo nhạc** “Lá xanh” |
| **Hoạt động 2:**  **Bé vui đến trường tiểu học:** Cần chuẩn bị gì để bé vào lớp 1 | | **Hoạt động 2:**  **VSRM**  Làm thế nào để răng sạch | **Hoạt động 2:**  Tập tô chữ l | **Hoạt động 2:**  **Vận động cơ bản:** Ném xa bằng 2 tay | **Hoạt động 2:**  **Làm quen với toán:** Thêm bớt trong phạm vi 8 |
| **Chơi ngoài trời** | | **\*Quan sát:**  - Các rau trong trường, nhà xe, hoa mười giờ  **\*TCVĐ:**  - Mèo bắt chuột  - Truyền tin  - Luyện kỹ năng chơi các đồ chơi, thiết bị ngoài trời một cách an toàn  **\* Rèn cháu chơi:**  - TCDG: bịp mắt bắt dê | | | | | |
| **Chơi góc** | | **\*Góc chữ viết:**  - Rèn cách cầm viết đúng.  - Uốn chữ, ráp chữ, nặn chữ  - **\*Góc xây dựng:**  - Củng cố kỹ năng xếp chồng, xếp sát cạnh từ 6-7 cạnh.  - Phân loại và để đồ dùng đúng vị trí quy định theo loại  - Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn ( chỉ số 51)  **\*Góc đóng vai:**  - Cùng cô sưu tầm các nguyên vật liệu.  - Cùng cô trang trí góc đóng vai | | | | | |
| **Rèn nếp**  **Vệ sinh** | | - Tự mặc và cởi quần áo – xếp đồ ngay ngắn.  (Giờ thay đồ)  - Tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.  (Trước và sau giờ ăn) ( CS 15) | | | | | |
| **Sinh hoạt chiều** | | Học năng khiếu Vẽ  Nặn quả | Học năng khiếu  Làm bài tập | | Học năng khiếu  Ôn lại bài hát đã học | Học năng khiếu  Làm bài tập | Nhận xét, khen thưởng cuối tuần |
| **Nhận xét** | **Tình trạng sức khỏe trẻ** |  |  | |  |  |  |
| **Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ** |  |  | |  |  |  |
| **Kiến thức, kỹ năng của trẻ** |  |  | |  |  |  |